Cílem příspěvku je zjistit, jak vznikala výzkumná konsorcia podpořená v programu Centra kompetence a jaké motivy a faktory rozhodovaly při zapojování jednotlivých subjektů do těchto konsorcií. Je založen na kombinaci dotazníkového šetření, strukturovaných rozhovorů a analýzy kvantitativních dat z Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací. Nejčetnějšími motivy pro zapojení do center kompetence byly rozvoj vlastních výzkumných aktivit a přístup ke znalostem/zařízením sdíleným partnery. Při formování centra kompetence měl rozhodující úlohu hlavní příjemce, případně úzká skupina příjemců tvořících jádro konsorcia. Hlavním faktorem zapojení jednotlivých členů byla kombinace předchozích zkušeností s partnery a jejich kompetencí. Dále se ukázalo, že participující podniky mají rozvinuté a rozsáhlé výzkumné a vývojové aktivity, nekonkurují si, jejich aktivity se spíše doplňují či na sebe navazují. Z rozdílů v motivech a faktorech pro jednotlivé typy partnerů lze usuzovat na hierarchické uspořádání členů konsorcií. Klíčová slova: centra kompetence; vznik konsorcia; faktory vzniku This paper aims to find out how the research consortia supported in the Competence Centres programme were created, what motives and factors decide on the involvement of various actors in these consortia. It is based on a combination of a questionnaire survey, structured interviews and analysis of quantitative data from the Research, Development and Innovation Information System. The most frequent motives of consortium members for involvement in competence centres were the development of their own research activities and access to knowledge / facilities shared by partners. The main beneficiary, or a narrow group of beneficiaries forming the core of the consortium, played a decisive role in shaping the consortium. The main factor for the involvement of individual members was the combination of previous experiences with partners and their competences. Furthermore, participating enterprises have developed and extensive research and development activities, do not compete, and their activities are complementary or linked. The differences in motives and factors for each type of partner can indicate the hierarchical arrangement of consortium members. 1. Úvod Národní programy na podporu výzkumu a vývoje (VaV) realizovaného soukromými firmami a implementované v poslední dekádě kladou větší důraz na spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi. Důsledkem je zvyšující se podíl podpořených kolaborativních projektů (Marek 2015). Přes tuto skutečnost i navzdory chápání významu spolupráce pro rozvoj znalostně založené konkurenceschopnosti podniků je v ČR problematice spolupráce při evaluaci programů věnována poměrně nízká pozornost. Spolupráce je sledována zejména podle počtu společných projektů, vytvořených výsledků a bariér pro účinnou spolupráci. Opomíjeny zůstávají důvody pro spolupráci, tedy faktory, které rozhodují o vzniku kolaborativních projektů. Jistou výjimkou jsou práce Marka (2015) a Marka a Blažka (2016), které s využitím analýzy sítí hodnotí některé charakteristické znaky a atributy spolupracujících subjektů. Nezabývají se však procesy vytváření kolaborativních projektů a faktory, které rozhodují o jejich vzniku.
Metodika
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